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ard  concern  for  countries  involved  in  transitions  from armed  conflict. This article  sheds 
light on  the recent history of  the private sector’s role  in peace processes  in Colombia – a 
country that has been engulfed by conflict for almost five decades. The present paper illus‐
trates how business perceptions and behavior have evolved throughout various attempts 
at negotiating peace, revealing  that both  the perceived costs of conflict and  the expected 
benefits of peace play a part  in promoting business pro‐peace activism. A focus on busi‐
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Business  involvement  in negotiations and peacebuilding  is not a recent phenomenon  in 












































negotiated peace and  the  resulting  costs. However,  the  factors  currently  causing divisions 
need to be considered carefully by negotiators on both sides to avoid a spillover of recalci‐
trant business  factions  to supporters of negotiations, as  the  former could hamper  the busi‐
ness support that sustainable peace in Colombia requires. 
2  The Role of Business in Previous Peace Negotiations 
With over 5.8 million  registered victims  (Unidad de Víctimas 2013),  the Colombian armed 
conflict is one of the deadliest in the world. It is also one of the longest‐running active con‐










insurgent groups  such  as M‐19,  the Quintín Lame Movement  (Movimiento Quintín Lame 
[MQL]), and  the Popular Liberation Army  (Ejército Popular de Liberación  [EPL]) demobi‐
lized in the early 1990s, as did the right‐wing United Self‐Defense Forces of Colombia (Auto‐
defensas Unidas de Colombia [AUC]) between 2003 and 2006. However, the two main  left‐



























with  the conflict. The  results also  indicate possible  links between  the  impact of  the armed 
conflict on businesses and political preferences in terms of peace negotiations. As I have ar‐




are missing due  to  the  conflict hindering private‐sector activity. As presented  in Figure 1, 
three‐quarters  of  the  sample  of Colombian  businesses  reported  that  they would  be more 
productive, be more innovative, and increase employment in the absence of armed conflict. 
Only a small percentage would  invest  less  in their security, reflecting a well‐learned  lesson 
about postconflict  criminality:  the ongoing  circulation of weapons and  remaining  criminal 
structures mean that crime is not only likely to continue after a successful peace accord, it is 
even likely to increase.  
                                                 
3   The survey included phone interviews with the legal representatives of 1,113 enterprises of different sizes, lo‐
cated in six Colombian cities, from all sectors of the national economy and with national, regional and  local 
reach  (find  a  summary  in  English  online:  <www.international‐alert.org/pdf/Exploring_peace_dividend_Co 
lombia.pdf>). 
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business  sector  is  not  a  newcomer  to  peace  negotiations  in  the  country. However,  in  the 
course of history, its participation has become both more intense and more professional due 
to  its accumulated experience and knowledge of  the challenges  involved  in peacebuilding. 
During certain periods,  the  impact and costs of conflict on economic activity has been  the 
main  factor behind business  support. However, variation  in  the sectors and companies  in‐
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on  behalf  of  the whole Colombian  private  sector. Conflict  levels  and  costs were  still  low 
(compared to those 20 years  later) and society was more concerned with the growing drug 













This was  reflected  in  the associations’  reluctance  to accept key aspects of Betancur’s peace 
policy,  including  reforms of  the police code of conduct and an amnesty  for ex‐combatants 
(Kalmanovitz 1991).  
Talks  led by President Betancur were partially  successful  in demobilizing a  fraction of 
FARC combatants, who formed the Patriotic Union (Unión Patriótica) political party. The lat‐
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4.2 Presidents Ernesto Samper (1994–1998) and Andrés Pastrana (1998–2002) 
This changed significantly in the mid‐1990s, when economic recession, a severe crisis of gov‐





American  average  (Echeverry  2002), many businesspeople believed  that  the  long  standing 
Colombian conflict had  finally become a  liability  to  the country’s competitiveness both  re‐
gionally and globally.  
The  widespread  assumption  that  the  Colombian  GDP  would  grow  at  an  additional 
2 percent a year in the absence of conflict convinced many in the business community to con‐





As a  result,  the business sector became a crucial ally of President Pastrana  (1998–2002) 
and supporter of his efforts to begin negotiations with the Colombian guerrillas at the end of 
the  1990s. During  these  peace  talks  (held  in  the  southern  region  of  El Caguán),  business 
members participated in the negotiating team, served as facilitators representing civil society, 
and developed an  important  leadership  role  in  local and  regional peacebuilding  initiatives 
(Rettberg  2004,  2009,  2010).  Some  of  these  businesspeople had  had  their  first  exposure  to 
talks in the 1980s. This unprecedented activism spawned a growing conscience regarding the 
role  of  the  private  sector  in  peacebuilding,  activated  flows  of  resources  to  corporate‐led 
peacebuilding activities, and attracted the attention of international donors and development 





de Seguros  (an  insurance holding  company) and visible head of one of  the  country’s  four 
largest conglomerates, Nicanor Restrepo, gave several public addresses and  later published 
Derecho a la Esperanza (The right to hope), a 45‐page booklet discussing the causes and costs 
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during Pastrana’s peace negotiations, various business‐led peace  initiatives at  the  regional 




building was  the  founding of  the  Ideas  for Peace Foundation  (Fundación  Ideas para  la Paz 





cal  terms  (Departamento  de Ciencia  Política  2012; Medina  2009; USIP, Georgetown, Uni‐
andes, and CINEP 2012; Villarraga 2008),  leading  to  their collapse  in 2002 and widespread 
disillusionment with the utility of talks. In fact, by the end of the Pastrana government, the 
public (and business) opinion had swung in the opposite direction, embracing recently elected 




the extension of  the state’s presence  throughout Colombia. This effort was  funded by both 
taxpayers and  the United States via “Plan Colombia,” a policy package  linking  the war on 
drugs to the fight against Colombian guerrillas. The extent of support garnered by President 
Uribe  was  evidenced  by  business  representatives’  acceptance  of  his  harsh  fiscal  reform 
(termed  the “democratic security” strategy), which required  the private sector  to  take on a 
significant part of the financial burden in the war effort against the rebels.  
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Largely due  to  the  success of  this military  strategy,  the  country’s economy has under‐
gone steady changes  in the past 10 years:  increased economic growth, the diversification of 







violence  related  to  the drug  trade,  the armed conflict, economic  recession, political ungov‐
ernability, and widespread  corruption.  In  recent years, however,  the  country has been de‐
scribed as a booming economy  (part of  the CIVETS group4), an outstanding partner  to  the 
United States in the war on drugs, and a model case for controlling violence (homicides and 
















In  sum,  over  the  past  25  years,  the Colombian  business  sector  has  undergone  an  im‐
portant learning process in matters related to peacemaking and peacebuilding (Rettberg and 
Landínez 2012). Simplistic expectations that either negotiations or a “strong hand” approach 
will unproblematically bring peace  to  the  country have given way  to  an  increased under‐
standing of the complexity of the Colombian conflict and its possible solutions.  
                                                 
4   CIVETS  is an acronym  for  the group of countries  (Colombia,  Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey and South 
Africa) expected by The Economist  Intelligence Unit  to be the most promising emergent markets  in coming 
years (Reuters 2010).  
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In  the process, elements  for  the consolidation of a critical mass  in  the business sector have 
emerged. Crucial among members of this critical mass is the acknowledgement that although 
both conflict and peace are costly endeavors, negotiated peace is the least costly option. This 
is reflected,  for example,  in business surveys  that have captured opinions over  time. These 
have shown  that although business has steadily supported Uribe’s military strategy  (and a 
majority still backs him), there have been mounting fears regarding the state’s capability to 
sustain  the war effort and a growing realization of  the diminishing returns of  this strategy 
(FARC desertion  rates are down, kidnappings are on  the  rise, and  the  simple  fact  that  the 
FARC – while severely hurt in its operative capacity – has not ceased to function despite vo‐
ciferous and  frequent promises  to  the  contrary by Uribe government officials)  (see El País 






launch  of new peace  talks with  the  FARC. The  sides had been  in preliminary  contact  for 
months, with  the  informal  support  of  the governments  of Venezuela, Cuba,  and Norway. 
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government  forces, historical  strongholds were attacked, desertion peaked and  the overall 





bers  of  the  business  community  have  paid  travel  costs  for  government members  and  the 
guerrillas to meet and have served as facilitators and sources of confidence building. Mem‐


























had been discussed  and promoted by  the governments of Álvaro Uribe  and  Juan Manuel 
Santos even before talks officially began.  
The absence of a compelling peace‐dividend argument and  the substantial reforms that 
have already been adopted  leads many  in  the private sector  to argue  that  there  is nothing 
Angelika Rettberg: The Role of the Private Sector in Colombian Peace Processes  15 
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much  to negotiate about aside  from  the effective demobilization of FARC combatants  (FIP 
2012). 
Why then does a critical mass within the Colombian private sector support negotiations 
today? The  reason  is a combination of ongoing  fears about security, on  the one hand, and 
prospects for economic benefits, on the other. On the security side, more than 9,000 individ‐
uals  remain  involved  in  illegal  armed  activity  in Colombia  and  recruitment  continues  in 
many rural and urban areas, thus posing an ongoing risk to security in the country. In addi‐
tion,  indications  of  growing  criminalization  and  renewed  urban  violence  led  by  criminal 





preventive  approach  to widespread  criminality.  Third,  companies  that were  involved  in 
state‐run  reintegration programs during  the Uribe government have become  aware of  the 














international norms of corporate practice.  In brief,  to consolidate gains  in security, prevent 










GIGA Working Papers  WP 240/2013 
and operation blockages in Cauca Department, the guerrillas may have been weakened, but 









1) close consultation with private sector representatives  in  low profile settings  in order  to 
avoid the pitfalls of previous processes and keep control over the items on the agenda;  
2) no ceasefire as well as a commitment to effectively end kidnappings;  















to  fundamental  tenets  of  the Colombian  state  and  economy  (such  as  the  right  to  private 
property)  being  sacrificed.  These  divisions  have  not  become  radicalized,  but  point  to  the 
need to temper excessively optimistic expectations regarding the role that the private sector 
can play in ongoing peace talks and in future peacebuilding.  
                                                 
5   In the context of the Peace and Justice Law, individual reports to judicial authorities by demobilized paramili‐
tary  combatants  regarding  their  actions  and  responsibilities  as well  as  reports  produced  by  the Historical 
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6  Conclusions  
Whether current peace talks fail or prove successful in Colombia will not depend primarily 
on  the  private  sector,  but  rather  on  the  negotiating  parties  (i.e.,  the  government  and  the 







to  enlist  business  support.  This  also  suggests  that  the  business  community,  along  with 
wealthy  taxpayers, will  bear  the  brunt  of  the  costs  (in  terms  of  foregone  investment  and 
growth opportunities as well as continuing war efforts) should peace talks fail. On the basis 
of  this realization and past experiences,  the Colombian business sector cannot afford  to re‐
main indifferent to the risks of failed negotiations.  
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